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Bakaláská práce pedkládá varianty dopravy odpadních vod v eské republice. Zamuje se 
jak na tradiní zpsoby odvádní odpadní vody, tak i na alternativní. Hlavní cíl práce je popis 
fungování jednotlivých ástí, zásady návrhu, konstrukce, provoz a údržba kanalizace 
maloprofilové, která by mohla pinést nové variantní ešení odkanalizování pedevším pro 
obce do 500 EO. Návrh je demonstrován v místní ásti msta Zlína -  Chlum. Souástí práce 








Bachelor thesis presents methods of conveying wastewater in Czech Republic. Focusing both 
on traditional ways of removing wastewater, as well as alternative. The main goal is 
description of functioning of individual parts, design principles, construction, operation and 
maintance of small diameter gravity sewerage system, which would provide new solution of 
draining sewage for municipalities up to 500 PT. The design is demonstrated in local part of 
city Zlín – Chlum. The thesis also contains indicative financial comparison of two sewerage 
systems – conventional and small diameter gravity sewerage system. 
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1  ÚVOD 
Dle SÚ bylo v eské republice v roce 2013 8 704 544 lidí napojeno na kanalizaci, což je 
82,8% z celé naší zem.  Celková délka kanalizaní sít iní 43 618 km. [1] A se tyto ísla 
mohou zdát pomrn vysoká a v celkovém mítku si eská republika oproti jiným státm 
vede velmi dobe, stále nám nkolik tisíc kilometr kanalizace zbývá postavit, abychom 
zajistili, že veškerá odpadní voda, která je z domácností vypouštná nekonila ve vodních 
tocích, ale v istírnách odpadních vod nebo jiných objektech, které odpadní vody dostaten 
vyistí. 
Za poátek kanalizace v eských zemích lze považovat tzv. prevét, jež sloužil hradním pánm 
nejen jako suchý záchod, ale také jako obrana proti nájezdníkm. Zcela normálním jevem ve 
stedovku byly otevené píkopy uprosted ulic odvádjící splašky do ek. Velkou 
nevýhodou byl zápach, výskyt hlodavc a vážných nemocí, a tak se zaali navrhovat stoky 
nejprve ásten pod povrchem, ásten na povrchu a pozdji se objevili první zdné 
podpovrchové stoky. Zlomovým bodem pro kanalizace byly ticáté léta, kdy se zaali odvádt 
odpadní vody ve všech vtších sídlech. Rozvoj kanalizaních sítí na chvíli pozastavila 
hospodáská krize a s odkanalizováním se opt zaalo naplno zabývat až po druhé svtové 
válce. Od té doby se kanalizaní sít pedevším rozrstají, rekonstruují a obnovují. [2] 
V našich koninách se uplatují pedevším kanalizaní systémy gravitaní. Na vtšin území 
nám morfologie území umožuje využití tohoto systému, který se bezpochyby osvdil a 
pokud to situace dovoluje, tak se zídka od toho systému ustupuje. V ojedinlých pípadech se 
v naší vlasti mžeme setkat s kanalizací tlakovou a podtlakovou. Ty využíváme práv na 
místech, kde gravitaní systémy nelze navrhovat. 
Jako možná alternativa bude v této práci popsána kanalizace maloprofilová. Tento systém již 
v nkolika zemích svta s úspchem našel své uplatnní. Dokáže skloubit vlastnosti systému 
gravitaního, nkdy i tlakového a úspch slaví pedevším díky finanní výhodnosti, a také 
možnosti využití násoskového efektu pi vedení stoky v protispádu. U nás ho bohužel 
v souasnosti nelze postavit, a to kvli SN 756 101, která zakazuje použití kameninových, 
plastových i sklolaminátových stok menších než DN 250, u ostatních materiál nelze 
postavit stoky menší než DN 300. 
První ást práce je vnována kanalizaním systémm, které se v R využívají. Práce poté 
pokrauje popisem alternativy v podob maloprofilové kanalizace, která bude demonstrována 
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v poslední ásti práce, a to na konkrétním návrhu maloprofilové kanalizace v místní ásti 
msta Zlín – Chlum. 
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2  DOPRAVA ODPADNÍ VODY 
První ást práce bude zamena na systémy odkanalizování území u nás v R, zásady jejich 
návrhu a jejich hlavní výhody a nevýhody. 
2.1 ODPADNÍ VODY 
Vodní zákon – 254/2001, § 38 odstavec 1 definuje odpadní vody následovn: ,,Odpadní vody 
jsou vody použité v obytných, prmyslových, zemdlských, zdravotnických a jiných 
stavbách, zaízeních nebo dopravních prostedcích, pokud mají po použití zmnnou jakost 
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z tchto staveb, zaízení nebo dopravních prostedk 
odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody 
jsou i prsakové vody z odkališ, s výjimkou vod, které jsou zptn využívány pro vlastní 
potebu organizace, a vod, které odtékají do vod dlních, a dále jsou odpadními vodami 
prsakové vody ze skládek odpadu.“ [3] 
2.1.1 Druhy odpadních vod 




• ze zemdlství a zemdlské výroby; 
• dešové; 
• ostatní. [4] 
Blíže budou popsány pedevším vody splaškové, prmyslové, dešové a balastní (dešové 
vody, které se infiltrují do stok), které nás v rámci stokování zajímají nejvíce. 
Vody splaškové 
Za splaškové vody je možné oznait veškeré vody, které vypouští obyvatelstvo ze svých 
domov. K tomu je také zapotebí pipoítat odpadní vody z mstské i obecní vybavenosti, 
které se svým charakterem splaškové vod od obyvatelstva podobají. [5] 
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Prmyslové vody pocházejí z prmyslových závod i zemdlství. Mnohdy mají speciální 
požadavky na ištní a musejí být ped nátok do stokového systému ištny. Jejich 
nerovnomrný odtok záleží na smnách v závodech, pracovních cyklech ad. [6] 
Vody dešové 
Veškerá voda dopadající na zemský povrch z atmosféry je voda dešová. Za dešovou vodu 
mžeme tedy považovat i roztátý sníh, led i kroupy. Pro návrh stokové sít je pedevším 
dležité jak rychle a v jakém množství dorazí do stokového systému. Voda dešová bývá jak 
anorganicky tak organicky zneištna. Zisk zneištní je dosažen prchodem atmosférou nebo 
oplachem terénu. asto jsou hodnoty zneištní u dešových vod, a to pedevším na zaátku 
deš, vtší než u splaškových vod. V zásad lze rozdlit dešové vody na zneištné a 
nezneištné. U zneištných vod mluvíme pedevším o vodách ze silnic nebo jinak 
zneištných povrch. Takové vody musí být odvádny stokovými systémy do istíren 
odpadních vod a ištny. Za nezneištné lze považovat vody ze stech, trvale travnatých 
ploch, pších zón ad. Pokud je to možné, snažíme se nezneištné vody zasakovat nebo 
odvádt pomocí dešových stok do recipientu. [6] 
Vody balastní 
Balastní vody mohou znamenat znaný problém pro stokovou sí. Jedná se o vody, které 
infiltrují do stoky z vnjšího prostedí. Hovoíme pedevším o vodách podzemních, ale nkdy 
i o zatrubnných potocích, které jsou bezdvodn do stok zaústny. Vody balastní odpadní 
vodu ochlazují a naeují, což mže mít negativní vliv na procesy na istírn. [5] 
2.1.2 Ukazatele odpadních vod 
Splaškové vody mají nkolik ukazatel, které je charakterizují:  
Nerozpuštné látky, které se mohou být anorganického i organického pvodu. 
Nejdležitjší vlastností tchto látek je usaditelnost, proto rozlišujeme látky usaditelné a 
neusaditelné. K odstranní velké ásti nerozpuštných látek zpravidla staí mechanický 
stupe. 
BSK5, neboli biologická spoteba kyslíku, uruje množství kyslíku, které spotebují 
mikroorganismy v odpadní vod za 5 dní bez dalšího pidávání kyslíku.  
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CHSKCr, nebolí chemická spoteba kyslíku stanovená dichromanem, uruje množství 
kyslíku, které spotebují chemické reakce zpsobené rozpuštnými nebo nerozpuštnými 
látkami. 
Ncelk a Pcelk, známé též jako nutrienti podporují biologický rst a rozmnožování 
mikroorganism, tím pádem zpsobují i vtší spotebu kyslíku. 
Dalšími ukazateli jsou napíklad amoniakální dusík (N-NH4+), rozpuštný kyslík a 
nebezpené látky. V tabulce 1 lze vidt prmrné hodnoty zneištní v  
R.[7]
 
Tab.1-Tabulka prmrných hodnot zneištní na 1 obyvatele [7] 
2.2 STOKOVÉ SOUSTAVY 
V dnešní dob existují ti stokové soustavy, které dlíme podle zpsobu odvádní dešových 
vod. Jedná se o stokovou sí jednotnou, oddílnou a modifikovanou.  
2.2.1 Soustava jednotná 
Jednotná soustava odvádí veškeré odpadní vody (splaškové, prmyslové a dešové). Aby 
nedocházelo k plnné stok bhem extrémních deš, jsou na jednotných stokách navrhovány 
odlehovací komory, které odpadní vody odlehí o prtok daný pomrem naední pímo do 
recipientu. Odlehovací komory dokážou ušetit i znané náklady na stokovou sí, protože 
bez nich by stoky museli být nadimenzovány na okamžitý extrémní prtok. I proto se jedná o 
nejkrititjší místo jednotné stokové soustavy. Mezi hlavní nevýhody tohoto systému patí 
hygienické hledisko a pedevším pítomnost odlehovacích komor, které pevádjí odpadní 
vody s fekálním zneištním, a naedné, pímo do recipientu. Tam mohou zahnívat, tvoit 
lavice usazeného kalu a zákal. Pevné ásti z odpadní vody ulpívají na bezích i vegetaci, což 
nií estetický dojem toku. Odlehovací komory lze nahradit vhodnjšími variantami jako 
nap. dešové nádrže záchytné, prtoné nebo retenní. Schéma jednotné kanalizace je 
vyobrazené na obrázku 1. [6] 
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Obr.1-Jednotná kanalizace [7] 
2.2.2 Soustava oddílná 
V pípad oddílné soustavy jsou vybudovány dv nezávislé fungující stokové systémy, ímž 
je zajištno, že se odpadní vody nemísí. Dešové stoka, která je zpravidla mleji uložena, 
odvádí odpadní vody bu do dešových nádrží, nebo pímo do recipientu. Splašková stoka 
bezpen odvádí odpadní vody od obyvatelstva, prmyslu a ostatních producent. Výhodou 
tohoto systému je, že se splašky nedostávají do kontaktu s životním prostedím. Nevýhodou 
vysoké prostorové a finanní nároky. U oddílných stok se také asto setkáváme s problémy 
zanášení a usazování u splaškových stok. Oddílná stoka je využita pedevším u menších obcí 









Obr.2-Oddílná kanalizace [7] 
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2.2.3 Soustava modifikovaná 
Vzhledem k tomu, že soustavy jednotné a oddílné stále vykazují velké množství nedostatk, 
zaíná se v poslední dob piklánt k soustavám modifikovaným. Ty kombinují soustavy 
jednotné a oddílné nebo modifikují oddílné soustavy. V pípad kombinace jednotné a 
oddílné je vtšina území odkanalizována pomocí jednotné soustavy a jen nkteré ásti 
soustavou oddílnou viz. obrázek 3. V pípad modifikace oddílné mluvíme o tzv. polooddílné 
soustav. Ta rozlišuje zneištné a nezneištné srážkové vody a jinak s nimi zachází. 
Zatímco nezneištné jsou odvádny pímo do recipientu, zneištné teou spolen se 
splaškovými vodami na OV, což lze vidt na obrázku 4. Návrh modifikované soustavy je 
podmínn nkolika faktory, a sice morfologické, hydrologické, urbanistické, provozní a 
technicko-ekonomické, které ovlivují tvorbu ekonomicko-technického rozboru. [11] 
 
Obr.3-Kombinovaná jednotná kanalizace [7] 
 
Obr.4-Kombinovaná oddílná kanalizace [7] 
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2.3 TRADINÍ ODVÁDNÍ ODPADNÍ VODY 
Gravitaní odvádní odpadní vody je bezesporu nejpoužívanjší zpsob odkanalizování u nás. 
Za pomocí jednoduchých gravitaních zákon dochází k transportu odpadní vody pomocí 
jednotných i oddílných stokových soustav. V maximální míe je využíváno proudní o volné 
hladin, pokud je to nezbytné (nap. shybky, erpací stanice), pechází se na proudní tlakové. 
Tradiním zpsobem odvádíme odpadní vody splaškové, prmyslové i dešové. [8] 
Pro návrh používáme jako základní dokument SN 75 6101 Stokové sít a kanalizaní 
pípojky. 
2.3.1 Návrh gravitaní stokové sít 
Zídkakdy se naskytne pi návrhu možnost neumisovat stokovou sí do komunikace. 
Vtšinou s tím ale musíme pi návrhu poítat. Jednotnou stoku umisujeme do osy 
komunikace, u oddílné splaškovou mimo osu a dešovou do osy. Minimální hloubka krytí, do 
které stoky umisujeme je 1 m (1,8 m pod vozovkou). Maximální hloubka není stanovena, 
doporuuje se hodnota 6 m, kterou leckdy nelze dodržet, chceme-li odkanalizovat veškeré 
podzemní prostory. Návrh stokové sít by ml obsahovat výpoet unášecích sil, které, jsou-li 
dodrženy, zabraují zanášení stok (3 Pa, resp. 4 Pa pro plasty). Zárove však sklon stok nesmí 
napomáhat vzniku velkých prtoných rychlostí. Maximální prtoná rychlost mže být  
5  m/s. Nkteré materiály však nám umožují navrhnout sí i na rychlosti vyšší. V objektech a 
stokách z kameniny, litiny, sklolaminátu, edie, PVC, stoky zdné je povolená rychlost až  
10 m/s. Naopak betonové a železobetonové stoky umožují rychlost 3 m/s. Minimální 
povolená svtlost potrubí je DN 300 u stok železobetonových a betonových, u stok plastových 
staí DN 250. Nejastji využívaným materiálem pro stavbu gravitaních stokových systém 
jsou beton, železobeton, kamenina, sklolaminát, plasty, edi, litina aj. Doporuuje se 
používat základní tvary, tedy kruhový, vejitý nebo tlamový. Ped uvedením do provozu je 
nutné provést zkoušky vodotsnosti. [4] 
2.3.2 Objekty gravitaní stokové sít 
Na gravitaní stokové sít se vyskytuje celá ada objekt, které zajišují bezpené odvedení 
odpadní vody. Vyrábjí se z rzných materiál (nap. beton, železobeton, plast, ocel). Jako 
dostatený prmr se považuje u kruhových vstup 600 mm, výjimen se v praxi setkáváme 
i se vstupy tvercovými s rozmry 600x600 mm. Vstupy by mli být navrženy v komunikaci 
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5mm pod vozovkou a nesmí vynívat. Naopak v intravilánu vynívají 100 mm a v extravilánu 
300-500 mm nad terénem. [4] 
Vstupní šachty 
Vstupní šachty se navrhují po maximáln 60 m u neprlezných a prlezných stok, u 
prchozích po 100 m a více. Umísují se tam, kde stoka mní smr, sklon, dimenzi, dále na 
koncích stok a pro spojení dvou a více stok. [4] 
Spojné šachty a komory 
Pokud se v návrhu eší soutok dvou a více stok, poítá se s umístním spojných šachet 
v pípad spojování do DN 400 nebo spojných komor u stok od prmru DN 500. Opanou 
funkci splují rozdlovací komory. [4] 
Spadišt 
V pípad, že je zapotebí pekonat píliš velké sklony terénu, navrhuje se ve stokové síti 
spadišt, které pomocí výškového stupn zajistí nepekraování maximální rychlosti ve 
stokách. Pi návrhu navrhujeme takový sklon mezi spadišti, aby docházelo k mezní rychlosti 
pro daný materiál. Všechny ásti spadišt, které jsou vystaveny úinkm proudu vody, musí 
být opateny odolným a pevným materiálem (nap. edi). Maximální povolená výška 
spadišt DN 250-400 je 4 m, pro DN 450-600 3 m. [6] 
Skluz 
Další variantou pro ešení stok s velkými sklony je skluz. Ve skluzu se obvykle pohybuje 
prtoná rychlost mezi 5-10 m/s. Na konci skluzu je vybudován objekt, který utlumí 
kinetickou energii odpadní vody a odstraní z vody pebytený vzduch. Skluz musí také být 
opaten odolným a pevným materiálem (nap. edi). [6] 
Dešové vpusti a lapáky splavenin 
Dešové vpusti umisujeme do komunikací, chodník nebo jiných zpevnných. Pomáhají 
nám svádt dešovou vodu do kanalizaních systém. Dlí se na vpusti uliní, chodníkové a 
horské. Lapáky splavenin osazujeme v místech, kde dešová voda z extravilánu natéká pes 
otevené píkopy do stokového systému. Zachytí veškeré velké neistoty, které by v pípad 
vniknutí do systému, mohli zpsobovat problémy. [4] 
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Objekt sloužící k vypouštní odpadních vod. Správné umístní vyústí napomáhá správnému 
promíchání odpadních vod s vodoteí. Dležitá je vybudování ochrany proti zptnému vzdutí. 
[6] 
Proplachovací objekty 
Nedostatené sklony mohou zpsobit zanášení stok. K odstranní sediment a jiných 
zachycených látek slouží proplachovací šachty a komory. Souástí šachty je stavítko, které se 
pi ištní stoky zastaví, dojde k nastoupání odpadní vody, která spláchne splaveniny. 
V pípad nedostatených prtok odpadní vody dochází k návrhu proplachovacích komor, 
které se umisují v horních ástech stok. Jako proplachovací médium slouží voda z vodovodu 
nebo recipientu. [4] 
Shybka 
Díky shybce dochází k transportu odpadní vody pod pekážkami (vodote, metro, kolektor 
ad.). Z hlediska hydrauliky dlíme shybky na úplné a neúplné, podle potu ramen na 
jednoramenné a víceramenné. [6] 
Odlehovací komory 
Kritickým místem jednotné soustavy jsou odlehovací komory. Dochází zde k rozdlení 
prtoku, ást pokrauje na OV a ást je odlehena do recipientu. Prtok na OV se poítá 
pomocí edícího pomru. ím nižší íslo, tím vyšší se kladou hygienické požadavky na daný 
objekt. [4] 
Odlehovací komory dlíme na:  
• odlehovací komory s pepadem bez regulace odtoku s pepadem pímým, 
jednostranným boním nebo oboustranným boním; 
• odlehovací komory se škrtící tratí s pepadem; 
• odlehovací komory s pepadajícím paprskem (štrbinové); 
• odlehovací komory s horizontální dlící stnou (etážové); 
• ostatní. [4] 
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Každá nemovitost by mla mít jednu kanalizaní pípojku. Kanalizaní pípojka je 
navrhována v nejmenší jmenovité svtlosti DN 150, pi níž musíme dodržet sklon 2 %, pi 
využití kanalizaní pípojky s DN 200 staí sklon 1 %. Na stoky se pípojky napojují pod 
úhlem 45 ° až 90 °.[4] 
Další objekty 
• regulátory prtoku (plovákové, štítové oddlovae, zptné klapky); 
• akumulaní objekty (retenní objekty, dešové nádrže); 
• separaní objekty (víivé, vírové, obloukové); 
• erpací stanice. [4] 
 
2.4 ALTERNATIVNÍ ODVÁDNÍ ODPADNÍ VODY 
V nkterých lokalitách naší zem je tém nerealizovatelné postavit gravitaní systémy. Proto 
se u nás zaalo využívat alternativních systém, které problémy spjaté pedevším s morfologií 
terénu eší. Jedná se ve vtšin pípad o odkanalizování menších obcí s rozptýlenou 
zástavbou. Alternativní zpsob odvádní vod pináší hospodárné a pedevším proveditelné 
ešení. Musí se ovšem vzít v úvahu jeho vliv na následné ištní odpadních vod na OV. [9] 




• maloprofilové – viz. tetí ást bakaláské práce. [9] 
Pi posuzování, zda použít alternativní zpsoby odkanalizování, je teba zvážit i nevýhody 
tchto systém, kterými jsou zejména:  
• energetická i technická náronost; 
• dlouhodobé provozní náklady; 
• kvalifikovaná obsluha; 
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• neodvádí dešové vody; 
• u podtlakových systém neukáznnost producent; 
• poruchovost a malá životnost; 
• malé využití alternativních systém v R. 
Za uritých okolností je nevyhnutelné použití alternativních systém. Mezi takové okolnosti 
patí nap.: 
• morfologie terénu; 
• rozptýlená zástavba, terasovitá zástavba, široké ulice; 
• prostorová koordinace inženýrských sítí; 
• geologie a hydrogeologie území; 
• možnosti využití bezvýkopových technologií; 
• nkolik povodí s jedinou OV. [7] 
2.4.1 Tlakové kanalizaní systémy 
Gravitaní systémy s úseky peerpávanými pomocí erpacích stanic i erpané gravitaní 
pípojky jsou používány ve stokování dlouhodob. Avšak první celoplošné tlakové 
odkanalizování bylo navrhnuto v Nmecku až v 60. letech. Nyní se s tlakovými kanalizacemi 
mžeme setkat nap. v Maarsku, USA, Nmecku (ukázka tlakového systému na obrázku 5) 
Kanad, na Slovenku a samozejm i u nás. [8] 
Tlakové kanalizaní systémy se u nás s úspchem nkolik let využívají a staly se nejastjší 
alternativou k systémm gravitaním. Investiní náklady jsou nízké, provozní naopak vysoké. 
Velkou výhodou je možnost využít protláení. Tlakov jsou odkanalizovány ploché i mírn 
zvlnná území do maximáln 15 000 obyvatel. Tlaková kanalizace byla nap. v Austrálii 
použita v kombinaci s maloprofilovou kanalizací a spolehliv funguje. [7] 
Tlakové kanalizaní systémy fungují díky petlaku, který se pohybuje v hodnotách 20-50 
m.v.sl. Petlak je vytváen pomocí domovních erpacích jímek, do kterých je odpadní voda 
pivádna gravitan. DJ jsou zpravidla umisovány na pozemek vlastníka. Blíže popsána je 
DJ v kapitole 3.2.6 a 3.5.5 pod názvem erpací stanice. [8] 
Navrhuje se podle SN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí. 
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Obr.5-Ukázka tlakového systému – LKT-VARIO (Nmecko) [24] 
 
Systémy tlakové kanalizace 
SMP (systém mechanického pedištní) 
Systém mechanického pedištní je závislý na spolupráci s producentem, u nhož dochází 
k eliminaci pevných ástic, které by erpadlem nebo potrubím neprošly. Tuhé ástice jsou 
zachytávány v septiku nebo na eslích takovým zpsobem, aby nezpsobily jiné komplikace 
v síti. Jako erpací technika jsou využívány erpadla kalová odstedivá nebo odstedivá. 
Systém je ekonomicky výhodný, pokud použijeme septiky jako mechanické pedištní. Se 
septiky souvisí však i hlavní nevýhoda, kterou je nárst amoniakálního dusíku v septicích. 
Další komplikace, se kterými se mžeme u SMP setkat, je zápach splašk nebo nároné 
zneškodování primárního kalu a tuhých látek z DJ. [7] 
Mlnící systém 
V mlnícím systému jsou rozemílány tuhé ástice odpadní vody pomocí ezacího zaízení, 
které je umístné ped nebo v hrdle erpadla a je pohánno hídelí z rotoru erpadla. Oproti 
SMP je znaná prostorová úspora v DJ a menší rozsah anaerobních proces ve splaškách. 
V pípad použití mlnících systém musíme poítat s vtšími hodnotami BSK na OV. [9] 
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Objekty tlakové kanalizace 
Tlaková kanalizace se skládá z tchto objekt:  
• vnitní kanalizace a gravitaní pípojka;  
• DJ-domovní erpací jímka; 
• výtlak do sbrného tlakového potrubí; 
• sbrný kanalizaní ad. [8] 
V pípad poteby využíváme i tyto objekty:  
• zvyšovací erpací stanice; 
• vzdušníky, kalníky, istící kusy ad.; 
• stanice tlakového vzduchu. [8] 
Topologie tlakových sítí je pedevším okruhové nebo vtvené. Využívá se celé ady 
materiál, PVC, HDPE, ocel, sklolaminát i litina, avšak se speciálním požadavky na odolnost 
proti agresivit odpadní vody. Minimální dimenze užívaná v praxi je DN 80, u mlnících 
systém ale i DN 50. Ukládá se do nezámrzné hloubky, tedy pibližn 1,2 m, a pokud je to 
možné, tak umisujeme stoky do travnatých pás nebo chodník. Tlakové potrubí je navrženo 
tak, aby kopírovalo terén. Pi navrhování se snažíme o co nejmenší poet výškových a 
smrových lom. Minimální rychlost, která by mla být v tlakových systémech dosažena 
 0,7 m/s. Aby tlakové systémy spolehliv fungovaly, umisujeme zhruba 300 m od sebe 
vzdušníky, kalníky nebo proplachovací objekty. [6] 
2.4.2 Podtlakové kanalizaní systémy 
První zmínky o podtlakové kanalizací vedou do Nizozemska v 19 stol., a sice k kap. 
Liurnerovi. Po prvotních úspšných i neúspšných experimentech se postupn zaaly 
objevovat podtlakové systémy ve Švédsku, Nmecku a na konci 20 století i u nás. V souasné 
dob funguje na mezinárodním trhu nkolik firem, které podtlakové systémy nabízejí (nap. 
Schluff, Evac, Iseki, Roediger-Roevac, Airvac). Obrázek 6 vyobrazuje podtlakový 
kanalizaní systém firmy Airvac. [10] 
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Obr.6-Ukázka podtlakového systému – AIRVAC (USA); ( Valve Pit Package – sbrná šachta 
se sacím ventilem, Vacuum Main – podtlaková stoka, Vacuum Station – podtlaková stanice, 
Force Main – stoka vedoucí k OV) [25] 
 
Trubní rychlost v podtlakových systémech se pohybuje okolo 6-8 m/s. Odpadní vody je 
odvádna jako sms kapek ve smru vtšího podtlaku. Základním prvkem tchto systém je 
podtlaková stanice, kde dochází k vytváení podtlaku ve sbrné tlakové nádob pomocí 
vakuových erpadel. Hodnoty podtlaku se pohybují od 60 do 70 kPa, který je udržován 
v tlakové nádob. Ta slouží jako zásobník, do kterého jsou nasávány splašky pi otevení 
sacího ventilu ve sbrné šacht. [7] 
Základním dokumentem k návrhu podtlakové kanalizace je SN EN 1091 Venkovní 
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Objekty podtlakové kanalizace 
Podtlaková kanalizace se skládá z tchto objekt:  
A. domovní pípojka - skládá ze tí ástí (gravitaní ást pípojky, sbrná šachta se sacím 
ventilem, podtlaková kanalizaní pípojka). Nejprve pes vnitní kanalizaci a 
gravitaní ást pípojky natee odpadní voda do sbrné šachty se sacím ventilem. Z té 
je odpadní voda odvádna podtlakovou kanalizaní pípojkou dále do kanalizaního 
systému; 
B. podtlaková stoka; 
C. podtlaková stanice. 
Z podtlakové stanice se odpadní voda erpá dále na OV. [10] 
Domovní pípojka 
Odpadní voda gravitan natee do sbrné šachty. Takto je možné odkanalizovat až tyi 
rodinné domy dohromady nebo zaízení obanské vybavenosti. Celkov je takhle možné 
odkanalizovat až 100 obyvatel. U takových pípojek a pípojek napojených na vtší poet 
obyvatel je nutné nainstalovat výkonnjší ventilové šachty s pídavnou nárazníkovou 
akumulaní nádrží. Pokud není dosaženo dostateného zásobního objemu, je nutné osadit na 
trase akumulaní šachtici. Ve sbrné šacht je akumulována odpadní voda. Skládá se ze dvou 
základních ástí: sbrné jímky a sacího ventilu ve ventilové šacht, které jsou vtšinou od 
sebe konstrukn oddleny s ohledem na dostupnost pro údržbu. Jako materiál se nejastji 
využívá plast. Ze sbrné šachty dále odpadní voda pokrauje podtlakovou ástí kanalizaní 
pípojky do podtlakové stoky. Podtlaková ást kanalizaní pípojky nesmí pesáhnout 15 m, 
jako ideální sklon se jeví 0,2 % v DN 65 až DN 80. [7] [9] 
Podtlaková stoka 
Topologie podtlakových potrubí je nejastji vtvená. Trubní systémy se pohybují v 
prmrech od DN 65 do DN 180, s minimálním jmenovitým tlakem PN 10. Nejastji 
využívaným materiálem je PVC a PE. [7] Stoky se ukládají do nezámrzné hloubky ve tech 
profilech (viz.  obrázek 7) podle DWA-A116-1:  
• vlnový - potrubí je ohýbáno; 
• zubový - využití 45° tvarovek (od DN 100); 
• s kapsami - U tvarovka+45° stoupání (do DN 100). [10] 
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Obr.7-Podélný profil podtlakové kanalizace (odshora vlnový, zubový, s kapsami) [7] 
 
Podtlaková stanice 
Jedna centralizovaná podtlaková stanice dokáže odkanalizovat až 600 domovních pípojek. 
Ve stanici jsou umístny vývvy, které vytváí podtlak v síti. Odpadní voda je akumulována 
v podtlakových nádobách a dále peerpávána pomocí kalových erpadel na OV. Na stanici 
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Vodotsnost systému je zajištna pomocí tsnostních zkoušek provedených ped uvedením do 
provozu. Zkouška se provádí v oddlených 200 m úsecích, kde nesmí klesnout podtlak o víc 
jak 10 % za hodinu. Výskyt plynu v systému je detekován na výdechu z vývv. U celého 
systému je teba klást draz na údržbu a kontrolu systému. Strašákem pro podtlakové systémy 
jsou výpadky elektrické energie, kdy má systém setrvanost 2-6 hodin, a pak je pípadn 
pipojen na náhradní zdroj energie. [7] 
2.4.3 Pneumatické kanalizaní systémy 
Výhoda toho systému je transport splašk do velkých vzdáleností pomocí tlakového vzduchu. 
Hodí se pro malá sídla se spolenou OV. Vhodný je i pro velmi zneištnou odpadní vodu. 
Hlavní výhodou pneumatických systém je, že odpadní voda se nedostává do kontaktu 
s technikou. Na potrubí se nemusí osazovat vzdušníky a kalníky. Potrubí je uloženo 
v nezámrzné hloubce a kopíruje terén. Vzduch v potrubí nejen tlumí rázy, ale zabrauje 
vzniku nežádoucích anaerobních proces ve splaškách. [6] 
 
2.5 DRUHY USPOÁDÁNÍ STOKOVÝCH SOUSTAV 
Snahou uspoádání je bezpen a za co nejmenších náklad odvést odpadní vody do 
nejnižšího místa území, kde se vtšinou nachází OV. Druh uspoádání pak záleží pedevším 
na morfologii území, na druhu zástavby a umístní vodotee. Pi návrhu se nesmí zapomenout 
na dodržení dostatených sklon, aby nedocházelo k zanášení, nebo naopak pekraování 
povolených sklon a s tím spojené pekraování maximálních rychlostí ve stokách. [11] 
V praxi využíváme 4 druhy uspoádání stokových soustav vyobrazené na obrázku 8, nebo 
jejich kombinace:  
 
Obr.8-Druhy uspoádání stokových soustav [4] 
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a) radiální - používá se pedevším v kotlinách, kde jsou všechny stoky gravitan nebo 
erpáním paprskovit odvedeny do nejnižšího místa kotliny; 
b) vtvený- tento druh systému se hodí pedevším do lenitých území, stoky jsou 
trasovány v co nejkratší délce a nejvýhodnjším sklonu k OV; 
c) úchytný - pokud se na území nachází dlouhá táhlá území, využijeme systémy úchytné. 
Úchytná stoka je zpravidla umístna v blízkosti vodotee a kopíruje jeho sklon. 
Sbrae s uliními stokami ústí do úchytných stok. U takových systému se asto 
využívá odlehovacích komor, kterou snížíme náklady, které bychom jinak vynaložili 
na zvtšení dimenzí úchytných stok; 
d) pásmový - tam, kde jsou stokové soustavy rozdleny do nkolika výškových pásem, 
uplatujeme pásmové systémy. Jednotlivá pásma mohou být systémy radiální, vtvené 
nebo úchytné. Nejastji se setkáváme s rozdlením do tí pásem, kde nejvyšší pásmo 
je odvodováno gravitan, stední stídav gravitan a peerpáváním a nejnižší 
pásmo neustálým peerpáváním. [11] 
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3  MALOPROFILOVÁ KANALIZACE 
Ve druhé ásti práce bude popsán samotný systém maloprofilové kanalizace, jakým 
zpsobem se navrhuje, konstruuje, provozuje a udržuje. 
3.1 POPIS MALOPROFILOVÉ KANALIZACE 
Jedná se o systém, který zachytí vtšinu tuhých neistot (štrk, tuky ad.) v septiku, což je 
názorn vidt na obrázku 9. Do samotného adu se poté z pípojek dostane pouze kapalná ást 
odpadní vody. Tuhé ástice zachycené v septiku musí být pravideln ištny, nebo mžou 
zpsobit problémy v systému. Maloprofilová kanalizace je levná varianta, která je vhodná 
pedevším pro oblasti, kde ostatní systémy nelze stavt nebo vycházejí velmi draze. [13] 
 
Obr.9-Maloprofilová kanalizace [19] 
 
V anglitin se pro maloprofilovou kanalizaci používá nkolik výraz (Small-bore gravity 
sewer, Small-diameter gravity sewer, Settled sewerage, Solids-free sewerage ad.). 
V souvislosti s maloprofilovou kanalizací mžeme narazit i na výraz Simplified sewerage. 
Jedná se o systém, který je velmi podobný, avšak s jedním dležitým rozdílem. Dochází totiž 
k transportu tuhých ástic. 
Využití malo-profilové kanalizace pro odvádní odpadních vod z obcí do 500 EO   Jan Žáek 




V Austrálii vzniklo nkolik modifikací maloprofilové kanalizace, pro které se využívá 
jednotný výraz Settled sewerage. V praxi se užívají pedevším tyto ti modifikace:  
• STEDS(Septic Tank Effluent Disposal Scheme) 
- konstantní spád, využívá gravitace; 
• SDGS (Small Diameter Gravity Sewer) 
- nekonstantní spád, využívá gravitace; 
• STEPS(Septic Tank Effluent Pump Scheme) 
- systém odvozený z SDGS a STEDS. Využívá erpadla k pohánní kapalin. [15] 
 
Mara ve své práci zmiuje 4 základní výhody maloprofilové kanalizace: 
• snížené nároky na vodu 
- v septiku jsou odstranny tuhé ástice, není tedy poteba velkého množství vody 
k jejich transportu. Díky tomu, na rozdíl od gravitaního systému, nedochází 
k ucpávání potrubí a to pedevším v oblastech se sníženou spotebou vody; 
• menší výkopové práce 
- díky tomu, že jsou odstranné tuhé ástice, nemusíme dimenzovat ad na minimální 
unášecí rychlost. 	ady se neukládají do velkých hloubek, nýbrž takka kopírují terén; 
• menší výdaje za materiál 
- maximální hodinové poteby jsou u maloprofilové kanalizce mnohem menší, protože 
septiky fungují ásten jako vyrovnávací nádrže. Proto se používají mnohem menší 
profily a erpadla jsou jednodušší a levnjší. Velké betonové šachty jsou nahrazené 
menšími šachtikami sloužícími k proplachu stoky. Mechanické ištní není žádoucí; 
• menší nároky na ištní vody 
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Hlavní nevýhody maloprofilové kanalizace: 
• pípojka=septik 
- každý vlastník musí mít svj vlastní septik, což znan navyšuje náklady na systém. 
A má septik pomrn malé rozmry, ne každý vlastník si mže dovolit jeho umístní 
na pozemku; 
• pravidelná údržba a provoz septiku 
- septik je poteba pravideln istit. Pokud tak není uinno, mže docházet k transportu 
tuhých ástic do systému a jeho ucpání; 
• není vhodná pro oblasti s velkou hustotou obyvatel 
- s rostoucí hustotou obyvatel klesá výhodnost užití. [12] 
3.2 ÁSTI MALOPROFILOVÉ KANALIZACE 
Každá maloprofilová kanalizace se skládá z pípojky, na kterou navazuje septik, ze septiku 
pokrauje pípojka do stoky a dále na OV. Systém mže a nemusí obsahovat erpadlo, a to 
v pípad, že je poteba pekonat velké výškové rozdíly. Mara zavádí nkolik základních ásti 
maloprofilové kanalizace. [12] 
3.2.1 Pípojka 
Pivádí a odvádí vodu ze septiku. Minimální dimenze pípojky se uvádí DN 100. V praxi již 
však byly úspšn používány i DN 50. Za údržbu každé pípojky si ruí vlastník sám. [12] 
3.2.2 Septik 
Septik je postaven na pozemku vlastníka pípojky. Každý vlastník se stará o septik sám, tedy 
musí být pravideln odkalován a majitel také musí odstranit plovoucí neistoty z hladiny. 
Hlavní funkcí septiku je oddlení separovatelných látek z odpadní vody a jejich usazení. 
Odpadní voda se zde zdrží 12-24 hod., a pak pokrauje dále pípojkou do stoky. [12] 
3.2.3 Stoka 
Stejn jako u pípojek platí minimální dimenze DN 100, ovšem jsou již v praxi užívány 
DN 50. Stoka je zahloubena tak, aby bylo možné gravitan podchytit všechny pípojky. Na 
rozdíl od gravitaních stok nejsou omezeny jednotným sklonem mezi šachtami. Pomocí 
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horizontálních kolínek se mžou vyhýbat snadno pekážkám. U stoky se snažíme využít 
maximální energie, která pramení z rozdílu nadmoských výšek poátku a konce stoky, proto 
je možné využít negativní sklon, což není u gravitaních stok možné. [12] 
3.2.4 Šachtiky 
V pípad maloprofilové kanalizace není žádoucí užívání šachet. Náklady na jejich zavedení 
do systému jsou vysoké a nejsou v pípad maloprofilové kanalizace zapotebí. Proto 
zpravidla jako jediný vstupní a kontrolní prvek v systému funguje šachtika. Ta také slouží 
jako proplachovací objekt. [12] 
3.2.5 Vtrací otvory 
Je nutné zamezit vzniku plynových kapes v potrubí. Proto v nejvyšších ástech potrubí 
budujeme pípojku i šachtiku s odvtráváním, a to pedevším v pípadech negativního 
sklonu. [12] 
3.2.6 erpací stanice 
Pokud není možné gravitan odvést odpadní vodu, je nutné použití erpacích stanic, a to bu 
na pípojce za septikem, nebo na stoce. [12] 
3.3 HISTORIE A VYUŽITÍ MALOPROFILOVÉ KANALIZACE 
Maloprofilová kanalizace byla použita úspšn již v nkolika zemích svta. Své koeny má 
v 60. letech 20. století v afrických zemích, pedevším pak v Zambii a Nigérii. První systémy 
trply nedostatky, docházelo k ucpávání potrubí, septiky byly poddimenzované a vlastníci je 
neodkalovali. Projektanti se pouili a systém se zaal rozšiovat do vysplejších zemí, 
pedevším pak do USA a Austrálie. Zatímco v USA do dnešního dne není systém píliš 
oblíbený, v Jižní Austrálii je odkanalizováno maloprofilov pes 10 % obyvatelstva. Do 
budoucna se poítá s rozšíením systému do Asie, pedevším pak do Indie. [12] 
3.3.1 Historie maloprofilové kanalizaci v jižní Austrálii 
První systémy byly zavedeny v roce 1962. Pedtím vtšina obyvatel pouštla odpadní vodu 
pes septik na vsak. Tato metoda nebyla hygienicky ani esteticky vhodná, a tak byly navrženy 
maloprofilové stoky do oxidaních lagun, s ímž se poítalo jako s doasným ešením, po 
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kterém bude následovat kompletní odkanalizování a vyištní odpadní vody. Maloprofilové 
systémy se ale natolik osvdily, že byly zachovány a rozvíjeny pro vtšinu obyvatel Jižní 
Austrálie. Oxidaní laguny byly pozdji nahrazeny OV. K roku 2000 bylo maloprofilov 
odkanalizováno pes 110 000 obyvatel jižní Austrálie, což je vidt na obrázkách 10 a 11. 
Nejvtší msto, které je takovým zpsobem odkanalizováno, je Mount Barker s více než 
10 000 obyvateli. [15] 
 
Obr.10,11-Graf nárstu potu obyvatel využívajících maloprofilovou kanalizaci a 
mapa Jižní Austrálie s pehledem míst s fungující maloprofilovou kanalizací [18] 
3.4 VYUŽITÍ MALOPROFILOVÉ KANALIZACE V R 
Maloprofilová kanalizace je ešení, které v eské republice nikdy nebylo použito ani 
navrženo. Proto nelze s uritostí íct, jestli by takový systém v našich podmínkách úspšn 
fungoval i ne.  
Lze však odvodit, pro které oblasti by byla maloprofilová kanalizace nejvhodnjší: 
• oblasti s nízkou hustotou zalidnní a rozptýlenou zástavbou; 
• kde je píliš nákladné stavt gravitaní stoky; 
• oblasti s vysokou hladinou podzemní vody nebo vysoko položeným nepropustným 
podložím; 
• kde výkopové práce jsou píliš drahé; 
• oblasti, kde vtšina obyvatelstva již vlastní septik; 
• hlavní investice (septik) je již vyešena; 
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• rovinaté oblasti; 
• kde u gravitaních stok dochází k provádní až nkolikametrových výkop, což 
v pípad maloprofilové kanalizace není poteba.  
Kombinace nkolika tchto faktor mže v budoucnu hovoit pro vybudování maloprofilové 
kanalizace. Musíme vzít v úvahu i to, že maloprofilovou kanalizaci mžeme vybudovat 
v kombinaci s jinými systémy. 
3.5 NÁVRH MALOPROFILOVÉ KANALIZACE 
Návrh maloprofilové kanalizace byl proveden již v nkolika zemích. V této práci bude 
zpracován návrh maloprofilové kanalizace podle austrálského systému STEDS v kombinaci 
se systémem SDGS, které jsou s úspšností používány.  
3.5.1 Septik 
Septik má plnit 4 základní funkce, které probíhají ve 3 zónách (kalové, detenní a zón 
plovoucích neistot), jak je ukázáno na obrázku 12:  
• sedimentace 
- vlivem gravitace tuhé látky v septiku klesají ke dnu. Septik musí být navržen tak, aby 
se usaditelné látky stihly v návrhovém ase usadit na dn a vytvoily kal a naopak 
látky jako tuky i ropné látky vystoupaly na hladinu a vytvoily povlak. Pepážky 
zabraují vzniku zkratových proud a rozvíení kalu i povlaku na hladin; 
• akumulace 
- septik musí být navrhnut tak, aby nemuselo docházet k píliš astému odstranní 
akumulovaných látek. Musí být zajištna bezpená funkce po dobu minimáln 1 roku 
(ideáln 4 let); 
• rozklad 
- díky anaerobním biologickým procesm, ke kterým dochází v dsledku delšího 
zdržení pevných látek v septiku, se rozkládá kal. Bakterie v nádrži spotebují veškerý 
kyslík, který je rozpuštn v odpadní vod, zatímco se krmí organickými látkami.  
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Anaerobní bakterie zaútoí na komplexní organické sloueniny, což má za dsledek 
vznik plyn (H2,CO2,CH4,H2S nebo NH3). Rozklad takovým zpsobem mže 
zapíinit: 
1. menší objem kalu 
- objem kalu mže být zmenšen o 50-80 %, což vyžaduje menší potebu 
vyvážení kalu; 
2. mixování 
- stoupající plynové bubliny z vlokového mraku jsou nosii organism, které 
se rozšíí v kapalném prostedí, ve kterém dojde k anaerobnímu rozkladu 
zbývajících koloidních a rozpustných pevných látek v kapalin; 
3. turbulence 
- stoupající bubliny však mohou také zpsobovat turbulence, díky kterým se 
rozvíí kal a dojde k jeho integraci do stoky; 
4. nebezpené plyny 
toxické, anoxické i výbušné plyny vznikají v septiku; 
• útlum prtoku 






Využití malo-profilové kanalizace pro odvádní odpadních vod z obcí do 500 EO   Jan Žáek 






Obr.12-Zóny septiku (Austrálie), odspoda sludge zone-kalová zóna, detention zone-zdržovací 
zóna, scum zone-zóna plovoucích neistot [16] 
 
Kritéria návrhu septiku:  
1. Australské vodoprávní úady uvádjí minimální množství odpadní vody 150 l/os/den, 
což je v našich podmínkách a pedevším v rozvojových zemích nemožné. Mara tedy 
uvádí spotebu 80-120 l/os/den; 
2. zpravidla by každý dm ml mít vlastní septik, ale v rozvojových v zemích i 
v nkterých pípadech je možno navrhnout i septik pro více dom zárove; 
3. upednostujeme obdelníkový tvar v pomru 2:1; 
4. odkalovaní minimáln 1x za 4 roky; [16] 
5. ideální doba zdržení odpadní vody v septiku je 12-24 hod., klidn však více. Tak 
zaruíme, že min. 60 až 70 % nerozpuštných látek bude odstranno a spolu s ním i 
30 % BSK5;[16] 
6. septik musí být kvalitn ventilován a zárove musí být zajištný volný pístup; 
7. vstup a výstup potrubí do šachty musí být vodotsný, osazen pepážkami, které 
v pípad vstupu zabrání vzniku zkratových proud, utlumí kinetickou energii odpadní 
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vody a smísí odpadní vodu s již biologicky aktivní kapalinou a kalem v nádrži. 
Výstupní pepážka musí být navržena tak, aby byla zachována vrstva plovoucích 
neistot;  
8. pi návrhu nesmí být opomenuto zatížení od vody, pdy i automobilové dopravy. [13] 
Látky, které se nesmí dostat do septiku:  
• dešová voda; 
• zptné proudy vody z bazén, víivek i zmkova vody; 
• smíšený odpad; 
• vložky, plasty, kusy obleení; 
• benzín nebo jiné holavé látky; 
• deodoranty, dezinfekní, germicidní a antiseptický prostedky. [16] 
V Austrálii se v praxi osvdili septiky dvoukomorové viz. obrázek 13, lepší variantou jsou 
pak septiky tíkomorové. 
 
Obr.13-Schéma dvoukomorového septiku [16] 
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Všechny ásti gravitaní stoky musí být navrženy tak, aby minimální rychlostí v ní pi 
poloviním plnní byla 0,45 m/s. Stoka by mla být navrhnuta podle potu obyvatel 
v odkanalizovaném území. V pípad maloprofilové kanalizace musíme pi návrhu zohlednit 
pedevším rozdíly nadmoských výšek, na kterých celý systém závisí. Musí být dostaten 
hluboká, mít dostatený gradient i diametr, aby mohla pijmout odpadní vodu od každé 
pípojky. Návrh umístní, hloubky, materiálu aj. musí být proveden v takové míe, aby 
hydraulické ztráty v systému píliš neovlivovali celkovou energii. Pokud nedokážeme 
dosáhnout potebné energie jen s pomocí gravitací, využijeme erpací stanice, s jejichž 
pomocí dokáže vytlait odpadní vodu do potebných energetických výšek. [17] 
Dimenze 
Je pravidlem, že minimální prmr trouby navrhujeme 100 mm. Pokud pi prmru 100 mm 
proudí ve stoce více jak 60 % kapacity, mli bychom zvážit použití trouby vtší, tedy  
150 mm. Toto pravidlo užíváme i u stok vtších. Co se týe návrhu dimenze, musí být stoka 
navržena tak, aby je byla schopna pevést špikové prtoky. Špikový prtok na 1 obyvatele 
uvažujeme 0,00306 l/s. Pi návrhu ovšem musíme poítat s balastními vodami (10 až 
20m3/ha/den). [14] 
Sklony 
Minimální sklony jsou následující: 
prmr 100 mm = 0,4 % 
prmr 150 mm = 0,25 % 
prmr 225 mm = 0,15 % 
Takové spády nebereme jako standartní, ale jako extrémní, proto je využíváme pouze ve 
výjimených pípadech. Posledních 30 metr konc všech gravitaních stok musí mít 
minimální sklon 1 %.[17] 
Hydraulický návrh 
Na rozdíl od gravitaních stok, které jsou navrhovány pouze pro proudní o volné hladin, 
stoky maloprofilové mohou fungovat jak pi proudní o volné hladin, tak v tlakovém režimu. 
Jedná se o situace, pi nichž jsou úseky kanalizace zahlceny. Takové ásti stoky musí být 
precizn spoítány a postaveny. Jedná se totiž o jedny z kritických úsek stoky. Dalšími jsou 
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body, kde pechází tlakové proudní do proudní o volné hladin a konce dlouhých 
rovinatých úsek. Návrh musí zajistit, že v systému jako celku existuje spád, a že hydraulická 
niveleta nikdy nenastoupá do nadmoské výšky odtoku z nádrže. Manningv souinitel 
drsnosti se pro návrh pohybuje mezi hodnotami 0,008 a 0,013. [14] 
Smrové vedení 
Pi trasování je teba vzít v úvahu následující:  
• místo septiku a jeho nadmoskou výšku; 
• právní požadavky na cestách a vcná bemena; 
• vertikální a horizontální vyrovnání; 
• erpací stanice; 
• územní plánování; 
• obnova území; 
• zatížení provozem. [12] 
V pípad, že navrhujeme minimální sklony a stoka mní smr o více jak 45 °, je teba poítat 
s uritou kompenzací za ztráty tením v zatáce. Pokud mníme smr mezi 45 ° a 135 °, 
navrhujeme navýšení ped kolenem o 0,015 m. V pípad, že je úhel vtší jak 135 ° je teba 
uvažovat navýšení 0,030 m. Pi gradientu vtším jak 2 % není zapotebí navýšení uvažovat. 
Zmna smru o více jak 90 % musí být provedena za pomocí více lom. [17] 
Krytí 
Minimální krytí sít v zahranií se pohybuje v hodnotách nad 300 mm. Takové hodnoty jsou 
u nás kvli nezámrzné hloubce nemožné, a proto mžeme poítat s minimální hodnotou   
1000 mm ve volném terénu a 1200 mm pod komunikacemi. [14] 
Ochranné pásmo 
Minimální vzdálenost, které pi návrhu maloprofilové kanalizace musíme zohlednit podle 
australských norem:  
• 2,5m – od septiku, erpacích stanic, vsakování; 
• 3m – od budov, bazén smrem dol po svahu; 
• 6m – od budov, bazén smrem nahoru po svahu; 
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• 50m – od studní, pehrad, vrt a vodních zdroj. [16] 
3.5.3 Šachtika 
Šachtika neboli istící kus (viz. obrázek 14) je hlavním prvkem, který nám zajišuje ištní a 
údržbu systému. Propláchnutí zajišuje, aby se v systému nepohybovalo velké množství 
akumulovaných organických tuhých látek. Zárove je to jediný prvek, pomocí kterého 
mžeme zkontrolovat chod systému. Šachtika se v maloprofilových systémech používá na 
podobných místech jako šachta v gravitaním systému. [17] 
Šachtiku umisujeme: 
• každých 120m (povoluje se však až 200m pi dlouhých rovných úsecích); 
• pi zmn profilu; 
• pi styku dvou a více stok; 
• pi zmn smru o 15 ° a více; 
• v míst napojení na gravitaní stoku.  
Šachtu jak ji známe z gravitaních stok, používáme pouze v pípad, že slouží jako erpací 











Obr.14-Šachtika (istící kus) [12] 
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3.5.4 Vtrací otvory 
Doporuuje se umisovat vtrací šachtiku na nejvyšší místo maloprofilové stoky. V pípad, 
že dochází k úplnému zaplnní úsek, což zapíiuje tvorbu vzduchových kapes v úsecích 
s vyšší nadmoskou výškou. Takový problém nám mže výrazn kapacitn omezit stoku. 
Proto i v takových místech navrhujeme vtrací šachtiku i servisní pípojku. [12] 
3.5.5 erpací stanice 
erpací stanice umisujeme tam, kde nám nadmoská výška nepovoluje gravitaní vedení 
stok. Jsou velmi podobné jako erpací stanice u gravitaních stok, hlavní rozdílem je menší 
objem erpaných odpadních vod. [14] 
Každá erpací stanice musí obsahovat minimáln dv erpadla. Jedno pracuje jako provozní, 
druhé jako rezervní. V žádném pípad se nesmí stát, že budou pracovat dv erpadla zárove. 
S úspchem bývají v Austrálii používána erpadla odstedivá a objemová dávkovací. [17] 
erpací stanice na pípojkách musí asto pekonávat jen malou výtlanou výšku a malé 
objemy odpadních vod. Proto se zde navrhují protikorozní erpadla, mnohdy pouze obyejné 
erpadla na vodu, protože odpadní voda v maloprofilové kanalizace neobsahuje žádné pevné 
ástice. [12] 
erpací stanice na stokách mohou být také navrhnuty jako erpadla na vodu. Nejvtším 
problém erpacích stanic na stokách bývá zápach a koroze. Jako protikorozní opatení se 
používá beton odolný proti agresivnímu prostedí a erpadlo neobsahující prvky železa. 
Prevencí proti zápachu je dostatené vtrání. Pi výpadk proudu i pi haváriích lze využít 
násoskové erpadlo, které mžeme vidt na obrázku 16, které peerpá pes hadici veškeré 
odpadní vody. [12] 
Na obrázku 15 lze vidt sice starší design, ale stále fungující model erpací stanice na 
pípojce, napravo model erpací stanice na stoce. Každá erpací stanice musí fungovat 
v systému o tech hladinách. Dolní provozní (pump off), horní provozní (pump on) a 
maximální hladina (alarm) nám zajišují bezpený chod erpací stanice. Maximální hladina se 
zpravidla nachází 15 až 20 cm nad hladinou horní provozní, v pípad že je dosáhnuto této 
hladiny, sepne se alarmní spína, který upozorní majitele pípojky pípadn provozovatele 
stokové sít na poruchu. Spínání erpadel musí být navrhnuto tak, aby erpací stanice 
automaticky fungovala mezi dolní a horní provozní hladinou. [12] 
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Obr.15,16,-erpací stanice na pípojce vlevo, erpací na stoce vpravo [12] 
Krom spínae na maximální hladinu by erpací stanice mla dále obsahovat kontrolní 
systém, který bude hlídat:  
• teplotu erpadel 
- jestliže je výkon erpadel vtší než 4 kW, je nutné osadit motor 1000 ohmovým 
termistorem, který v pípad pehátí ochrání motor ped zniením; 
• píliš vysoký tlak 
- v pípad využití objemových dávkovacích erpadel je doporuené použít tlakové 
spínae, které vypnou erpadlo v pípad, že pekroí tlak stanovený výrobcem; 
• vlhkost 
- všechny ponorné erpadla musí obsahovat tsnící sondy, které v pípad pekroení 
doporuené vlhkosti vypnou erpadlo; 
• nedostatený prtok 
- pi návrhu objemových dávkovácích erpadel s výtlakem s dimenzí vtší než 80mm 
musí erpadlo obsahovat idlo, které se aktivuje v pípad nedostatených prtok 
pomocí zptného ventilu. Pokud je to však možné, je nejlepší, když erpadlo pracuje 
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jen v pípad, že regulátor prtok zajistí, že hladina v erpací jímce neklesne pod 
úrove sací schopnosti erpadla; 
• chod erpadel 
- pokud je to možné, je ekonomicky výhodné navrhnout na erpadle frekvenní mni 
i soft starter, které zajistí plynulejší chod erpadla. [17] 
erpadla by nemla být spouštna víckrát jak 15x za hodinu. erpací jímka proto musí být 
navrhnuta na adekvátní objem, který zajistí nepekroení potu sepnutí. Zárove musí být 
splnna podmínka dostatené kapacity jímky, aby došlo k pokrytí 50 % denního prtoku 
v pípad výpadk proudu nebo jiných poruch sít. Dále musí maximální hladina ležet pod 
nejnižším pítokem, aby nedošlo k jeho zahlcení. Co se týe návrhu stokové sít u systému 
využívajících erpání, poítáme s hodnotou c=125 podle Hazen-Williamse nebo poítáme 
s nárstem ztrát o 20 % v dsledku biologického rstu, inkrustace ad. [17] 
3.6 MATERIÁLY MALOPROFILOVÉ KANALIZACE 
V pípad maloprofilové kanalizace mluvíme pedevším o plastech, které díky dobré cen, 
rezistenci vi korozi, flexibilit, delších pokládacích úsecích najdou uplatnní v tém ve 
veškerém vybavení sít. 
3.6.1 Septik 
U septik mžeme použít jak korozivzdorný beton, tak i cihly a plast. Plastové septiky se 
v praxi zvláš osvdili, proto je jejich užívání doporueno. Na eském trhu se nachází 
nkolik firem, které plastové septiky nabízí a oproti jiným materiálm pro n hovoí i cena. 
[12] 
3.6.2 Stoky a pípojky 
U stok a pípojek se jeví jako nejvhodnjší PVC a HDPE. Svaování na tupo i elastomerní 
kroužky zajišují dostatené tsnní trub. V pípad využití betonu musíme poítat 
s dostatenou ochranou proti síranové korozi. [12] 
3.6.3 Šachtiky 
Šachtiky (istící kusy) se dají snadno vyrobit z PVC trub viz. obrázek 17. Šachty se navrhují 
zpravidla z betonu odolného proti síranové korozi. Jak šachty, tak i šachtiky musí mít 
zajištní poklop proti vniknutí jakékoliv vody do stoky. [12] 
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Obr.17 – Sestavená šachtika (zdroj: Kanapipeline) 
3.7 KONSTRUKCE MALOPROFILOVÉ KANALIZACE 
3.7.1 Septik 
Septik umisujeme co nejdále od vodních zdroj a minimáln 2,5m od budov. Vtšina septik 
není stavna na dynamické zatížení, proto by septik ml být umístn do zelených pás, pesto 
však blízko komunikace kvli jednoduchému pístupu k odkalení nebo kontrole. Po umístní 
a stavb septiku je poteba provést zkoušku vodotsnosti. Nátokové i odtokové potrubí bude 
zajištno tsnícími kroužky, které zajistí dokonalé utsnní otvor. [6] Již existující septiky 
nám výrazn mohou ušetit náklady maloprofilové kanalizace. Nejdíve však musí projít 
kontrolou, která urí, jestli je septik vhodný pro systém. [12] 
3.7.2 Stoka 
Pokládka potrubí probíhá podobn jako u gravitaních systému. Zvláštní pozornost vnujeme 
pedevším kritickým bodm uvedeným v kapitole 3.5.2. Stoky a pípojky se ukládají na  
100 mm zhutnného písku nebo štrkopísku. Obsyp i násyp bude proveden ze stejného 
materiálu a výška násypu nad potrubím by nemla být menší než 150 mm. [17] 
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3.8 ÚDRŽBA A PROVOZ MALOPROFILOVÉ KANALIZACE 
Správná údržba je klíem k bezpenému fungování maloprofilového kanalizaního systému. 
Nezáleží ani tak na údržb stok i pípojek, ale septiku, který musí být pravideln odkalen. 
V Austrálii se dlouho starali o septik sami vlastníci, ale poté se pešlo na systém pravidelného 
odkalování fekálními vozy vlastnnými provozovateli sít. Díky tomu se stal systém 
spolehlivjší a bezpenjší. [18] 
3.8.1 Septik 
Doba odkalení se liší podle velikosti septiku, velikosti pítoku odpadních vod ad., a pohybuje 
se mezi 1 až 4 lety. 4 roky je zárove doporuená a maximální hodnota odkalení. Efektivní 
údržbu zajistí také vizuální prohlídky min. 1 x ron. Pi této kontrole je poteba zjistit, jestli 
efektivní hloubka nedosahuje víc jak 2/3 výšky celého septiku. Pokud kal nebo plovoucí 
neistoty zmenšily kapacitu septiku, musí být odkalen. V septiku by mla být ást kalu 
ponechána, aby s jeho pomocí nadále docházelo k sedání nového kalu. Nikdy by do septiku 
neml nikdo vstoupit a to hlavn kvli toxickým plynm. Kal bude ze septiku odvezen do 
fekální jímky OV. [16] V pípad, že septik nebude pravideln odkalen, mže dojít 
k zahlcení pítoku a odtoku v septiku. V horším pípad mže dokonce odpadní voda ze 
septiku odtéct na povrch, kterou doprovodí nejen velký zápach, ale i zdraví nebezpené látky. 
Obecn se dá konstatovat, že jakákoliv jiná voda než splašková septiku neprospívá. Proto se 
do nj nesmí dostat vody dešové ze stech, vody prsakové atd. Hrozbou pro septik se 
mohou stát pesticidy, barviva a silné chemikálie, které mohou narušit biologické procesy. 
Pokud se septik nachází v oblasti, kde se nachází komái, musíme na vtrací komínek nasadit 
ochrannou síku, která zabrání komárm klást vajíka uvnit septiku. Septik by ml být 
snadno pístupný, proto už pi návrhu umisujeme septik do travnatých ploch. [20] 
3.8.2 Stoka a pípojky 
Obas je nutné stoky propláchnout kvli možné akumulaci tuhých látek ve stoce. Proplach 
zane v nejvyšší šachtice stoky a proplachuje se šachtiku po šachtice až po její konec. Jako 
proplachovací zaízení slouží speciální vozy, které zajistí minimální 0,5 m/s rychlost ve stoce. 
Kvli proplachování by mla být na každé pípojce osazena zptná klapka, která zastaví 
pípadný zptný tok odpadních vod do septiku. Pokud nastane situace, že bude stoka 
zablokována, pijede bu fekální vz, který akumulované látky oderpá, nebo se použije 
bezvýkopová technologie, která profil uvolní. [12] 
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4  NÁVRH MALOPROFILOVÉ KANALIZACE V MÍSTNÍ 
ÁSTI CHLUM 
Tato ást práce bude zamena na konkrétní návrh maloprofilové stokové sít. Jako ukázková 
obec byla vybrána místní ást msta Zlína – Chlum, a to pedevším kvli rozmístní zástavby 
a potu obyvatel. 
4.1 ÚDAJE O OBCI 
Obec Chlum je lokalita ležící v katastrálním území obce Lhotka u Zlína (satelitní snímek 
oblasti na obrázku 18). Leží pibližn 4 km severozápadn od centra krajského msta Zlína. 
Lokalita proslula výstavbou ekologických nízkoenergetických dom, vtšinou zapuštných do 
svahu. Na Chlumu žije 113 obyvatel (60 žen a 53 muž). Na území Chlumu se nachází 47 
ísel popisných (k 22. 1. 2013). Východn od Chlumu protéká Chlumský potok a vedle nj 
leží soustava 4 chovných rybník. V obci se nachází kaplika a hospoda. [21] 
 
Obr.18-Letecký snímek místní ásti msta Zlín-Chlum (zdroj:Google maps) 
 
Využití malo-profilové kanalizace pro odvádní odpadních vod z obcí do 500 EO   Jan Žáek 




4.2 VÝCHOZÍ PODKLADY 
4.2.1 Mapové podklady 
Katastrální mapa   1:1000 
Výškopisná mapa  1:1000 
Ortografická mapa   www.maps.google.cz 
4.2.2 Geologické a hydrologické podklady 
Oblast Chlum leží v soustav Karpaty (vnjší západní Karpaty) a nachází se zde pedevším 
flyšové a sprašové pásmo. Území okresu Zlín náleží k úmoí erného moe. Popisované 
území patí k povodí Devnice. [23] 
4.2.3 Klimatické pomry 
Základní rysy podnebí Zlínského regionu uruje jeho poloha v mírn vlhkém podnebném 
pásu, v oblasti na pechodu mezi pímoským a pevninským podnebím s pevládajícím 
západním proudním vzduchu v teplém pololetí a východním proudním v chladném pololetí. 
Významnými klimatickými initeli jsou nadmoská výška území (srážky a teplota vzduchu), 
relativní lenitost georeliéfu a orientace horských hbet (severovýchod - jihozápad, tedy 
napí pevládajícímu vtrnému proudní). Intenzita patnáctiminutového dešt dle 
Truplových tabulek je 138 l/s/ha. [22] 
4.3 NÁVRH STOKOVÉ SÍT 
4.3.1 Návrh ešení 
V obci Chlum bude vystavna nová maloprofilová kanalizace z PVC trub DN 100, která bude 
odvádt veškeré splaškové vody ze zájmového území. V rámci ešení není ešeno odvádní 
dešových vod. Splaškové vody budou odvádny do OV na jihovýchod obce Chlum. 
Jelikož se obec nachází na kopci, bylo využito topografie a stoky kopírují terén. Jedná se o 
vtvenou stokovou sí s celkovým potem 46 kanalizaních pípojek se septiky s kapacitou 
4 EO. V obci se nachází hospoda, jež bude odkanalizována temi septiky s maximální 
kapacitou 20 EO. Na smrových a výškových lomech bylo navrhnuto celkem 39 šachtiek 
neboli istících kus (maximáln však 120 m vzdálené) sloužících jak k inspekci, tak ištní 
stokového systému. Vrcholové šachtiky na stokách budou opateny vtracími otvory. Na  
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15 ° smrových lomech byly navrhnuty PVC kolena. Pro výpoet množství odpadních vod 
byla použita prostá soutová metoda viz. tabulka 3 (celkový výpoet maloprofilové 
kanalizace v píloze 4). Posuzována byla kapacita a maximální rychlost (pro PVC 10 m/s), 
které vyhovli. Provzdušnný proud kvli malému prtonému množství nebyl posuzován. U 
maloprofilové kanalizace se nemusí provádt posouzení zanášení kvli zachycení vtšiny 
tuhých látek v septiku. Pesto však kvli malým prtoným rychlostem dojde k pravidelným 
ištním pes šachtiky, aby nedocházelo k ucpání systému. Minimální sklon 0,4 % byl ve 
všech úsecích dodržen. Závrených 30 m kanalizace spluje podmínku minimálního 1 % 
spádu. U výpot bylo uvažováno se specifickou hodnotou 90 l/os/den, ke které bylo 
pepoteny 5 l/os/den jako kompenzace za obanskou vybavenost. Drsnostní souinitel dle 
Manninga pro PVC trouby byl zvolen 0,008. Poet obyvatel na jednu bytovou jednotku se 
pohyboval mezi hodnotami 2 a 3. Další informace z výpot níže nebo v píloze 4. 
4.3.2 Seznam použitých vzorc pro výpoet prtok 
Prmrný denní prtok 
Q24O=POqsp [m3/d] 
PO  poet obyvatel 
 qsp  specifické množství odpadní vody [l/os/den] 
Maximální denní prtok 
QDO=Q24Okd [m3/d] 
Q24O  prmrný denní prtok [m3/d] 
 kd  maximální denní koeficient nerovnomrnosti [-] 
Maximální hodinový prtok 
QHO=Q24Okh [m3/h] 
Q24O  prmrný denní prtok [m3/d] 
 kh  maximální hodinový koeficient nerovnomrnosti [-] 
Minimální prtok 
QMINO=Q24Okmin [m3/h] 
Q24O  prmrný denní prtok [m3/d] 
 kmin  minimální hodinový koeficient nerovnomrnosti [-]¨ 
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Q24O  prmrný denní prtok [m3/d] 
 
4.3.3 Vstupní údaje, výpoet prtok a ekvivalentních obyvatel 
Jako vstupní údaje pro výpoet prtok byly použity poet obyvatel v místní ásti Chlum, 
specifický prtok navýšený o obanskou vybavenost a koeficienty nerovnomrnosti odvozené 
z SN 75 6101. V tabulce 2 lze vidt výpoet ekvivalentních obyvatel. 
 Vstupní údaje 
PO 113 




Prtok od obyvatelstva 
Q24O 10,74 m3/den 
QDO 16,10 m3/den 0,67 m3/h 
QHO 93,39 m3/den 3,89 m3/h 
QMINO 0 m3/den 0 m3/h 
Balastní vody 
QB 0,81 m3/den 0,03 m3/h 
Vybavenost obce Poet obyvatel, poet míst EO 
 
obyvatelé 113 113 
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4.3.4 Dimenzování a posouzení maloprofilové kanalizace 
 
úsek  ad  Li  DN J Qkap ti Qmax POSOUZENÍ v Fr  proudní 
íslo  íslo  (m) (mm) (‰) (l/s) (min) (l/s) Kapacita Rychlost [m/s] [ - ]   
1 A 87,8 100 36,0 15,93 0,72 0,12 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,07 2,75 bystinné 
2 A 99,8 100 36,8 16,10 0,81 0,30 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,14 3,79 bystinné 
3 A 99,4 100 14,8 10,21 1,27 0,38 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,14 1,91 bystinné 
4 A 115,1 100 21,8 12,39 1,22 0,45 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,16 2,80 bystinné 
5 A 119,9 100 67,1 21,74 0,72 0,52 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,22 7,53 bystinné 
6 A 94,1 100 140,4 31,45 0,39 0,56 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,26 14,25 bystinné 
7 A 38,7 100 196,6 37,22 0,14 0,56 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,27 18,88 bystinné 
8 A 99,9 100 64,1 21,25 0,62 0,57 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,23 7,44 bystinné 
9 A 71,0 100 69,3 22,10 0,42 0,57 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,23 7,94 bystinné 
10 A 27,8 100 138,1 31,19 0,12 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,26 14,23 bystinné 
11 A 14,3 100 117,5 28,77 0,07 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,26 12,43 bystinné 
12 A 49,9 100 76,4 23,20 0,28 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,24 8,67 bystinné 
13 A 75,4 100 148,1 32,30 0,31 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,27 15,08 bystinné 
14 A 66,6 100 74,2 22,86 0,38 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,24 8,46 bystinné 
15 A 69,0 100 14,6 10,14 0,89 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,18 2,16 bystinné 
16 A 75,7 100 6,6 6,82 1,45 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,16 1,10 bystinné 
17 A 105,6 100 11,9 9,16 1,51 0,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,17 1,82 bystinné 
18 A1 55,9 100 5,7 6,34 1,15 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,02 0,38 íní 
19 A1 54,1 100 4,6 5,69 1,24 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,02 0,32 íní 
20 A1 120 100 75,2 23,02 0,68 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,03 3,28 bystinné 
21 A1 111 100 111,5 28,03 0,52 0,05 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,05 5,21 bystinné 
22 A1 73,4 100 108,3 27,62 0,35 0,08 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,07 6,03 bystinné 
23 A1 90,9 100 61,8 20,87 0,57 0,10 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,07 4,01 bystinné 
24 A1-1 95,2 100 58,4 20,28 0,61 0,05 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,04 3,04 bystinné 
25 A1-1 3,5 100 31,4 14,87 0,03 0,05 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,04 1,81 bystinné 
26 A1 57,4 100 75,4 23,05 0,33 0,18 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,11 5,79 bystinné 
27 A1-2 35,4 100 26,0 13,53 0,34 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,03 1,35 bystinné 
28 A1-2 22,4 100 18,3 11,35 0,26 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,03 1,01 bystinné 
29 A1-2 79,4 100 4,4 5,57 1,87 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,02 0,31 íní 
30 A1-2 32,8 100 81,4 23,95 0,18 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,03 3,50 bystinné 
31 A1-2 48,4 100 142,1 31,64 0,20 0,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,04 5,58 bystinné 
32 A1 22,1 100 85,5 24,54 0,12 0,21 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,12 6,80 bystinné 
33 A1 84,5 100 96,1 26,02 0,43 0,21 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,13 7,49 bystinné 
34 A1 48,6 100 79,4 23,65 0,27 0,21 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,12 6,39 bystinné 
35 A1 46,4 100 92,0 25,46 0,24 0,21 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,12 7,23 bystinné 
36 A1 67,9 100 12,5 9,38 0,95 0,21 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,09 1,36 bystinné 
37 A1 13,1 100 275,6 44,07 0,04 0,21 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,15 18,05 bystinné 
38 A1 43,7 100 129,7 30,23 0,19 0,22 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,14 9,86 bystinné 
39 A 31 100 10,6 8,64 0,47 0,73 VYHOVÍ VYHOVÍ 0,20 1,77 bystinné 
Tab.3-Pehledná tabulka výpot maloprofilové kanalizace 
Maloprofilová kanalizace byla navrhnuta dle SN 75 6101. Pehlednou tabulku návrhu lze 
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Obr.19-Výpoet Froudova kritéria 
 
Délky jednotlivých stok 
  
Délka stoky A 1341,0 m 
Délka stoky A1 889,0 m 
Délka stoky A1-1 98,7 m 
Délka stoky A1-2 218,4 m 
Celková délka 2547,1 m 
   
   
DN(mm) délka(m) materiál 
100 2547,1 PVC 
Tab.5-Dimenze, délky a materiál potrubí maloprofilové kanalizace 
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Jak lze z tabulky 5 odvodit celá stoková sí je ze stejného a materiálu a stejné dimenze. 
Celková délka iní 2547,1 m s maximálním bezdeštným prtokem 0,73 l/s. 
4.4 PROVOZ STOKOVÉ SÍT 
Ke správnému provozu stokové sít napomáhají dv hlavní innosti: 
• vyvážení septiku – každý septik bude vyvážen 1x za 4 roky. Vyvážení bude zajištno 
pomocí fekálního vozu, který fekálie naerpá a odveze na místní OV, kde se umístí 
do fekální jímky; 
• ištní stokové sít skrz šachtiky – bude probíhat 1x za 2 roky, a to pedevším kvli 
malým prtoným rychlostem. istící vz zane s ištním u nejvyšší šachtiky dané 
stoky a bude pokraovat smrem dol po stoce. istícím médiem bude voda 
z vodovodu nebo z místního recipientu. Dvodem astého ištní je zajištní správné 
funknosti a dlouhé životnosti stokové sít. 
4.5 VÝSTAVBA STOKOVÉ SÍT 
4.5.1 Technické ešení 
Stavba zane odstranním místních asfaltových komunikace, pípadn sejmutím ornice 
Všechna potrubí budou uložena do pažené rýhy se zátažným pažením. Zemní práce se 
pedpokládají ve tíd tžitelnosti 3-50 % a 4-50 %. Šíka výkopu ve dn 1000 mm. Potrubí 
bude uloženo na vrstv 150 mm štrkopísku. Doporuuje se vytvoení jamek pod hrdly 
k zabránní prhyb pi ukládání potrubí. Obsyp bude štrkodrtí 0,3 m nad vrchol potrubí. 
Zásyp bude proveden v komunikaci štrkopískem, který bude hutnn ve vrstvách po 
maximáln 200 mm. Kanalizaní pípojky budou napojeny pomocí jednoduchých odboek 
s úhlem 87 ° 30. Na kanalizaních pípojkách budou osazeny septiky, jejichž stavba podléhá 
manuálm konkrétních výrobc. istící kusy budou podle úhlu napojení poskládány 
z jednotlivých tvarovek PVC a zakryty kruhovými litinovými pejezdnými poklopy o 
prmru 200 mm. Pebytený materiál ze zemních prací bude odvezen na urenou skládku. 
Ped zahájením zemních prací je nutné pizvat správce všech podzemních vedení k jejich 
pesnému vytyení. 
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4.5.2 Zkoušky potrubí 
Tsnost potrubí a istících kus bude ovena zkouškou tsnosti vzduchem nebo vodou 
provedenou podle SN EN 1610. 
4.6 FINANNÍ ANALÝZA MALOPROFILOVÉ A GRAVITANÍ 
KANALIZACE 
V rámci návrhu maloprofilové kanalizace v obci Chlum byla provedena hrubá finanní 
analýza srovnávající provozní a investiní náklady návrhu gravitaní a maloprofilové 
kanalizace, jak ukazuje tabulka 4 a 5. U obou variant leží pevážná ást stoky v komunikaci 
(trasování je tém stejné), což stavbu sít prodraží. Zatímco maloprofilová kanalizace leží 
v prmrné hloubce 1,4 m, u gravitaní kanalizace je to 2,2 m. U gravitaní stokové sít 
rovnž využíváme vtší dimenze potrubí, což má za následek širší výkopy, tedy vtší 
investice. Investiní náklady na zemní práce vycházejí o tém 4 miliony víc u kanalizace 
gravitaní. Pi návrhu stokové sít maloprofilové kanalizace musíme poítat s vtšími 
investiními náklady pedevším u septiku, u gravitaní jsou to pak kanalizaní šachty. 
Investiní náklady na stokovou sí u gravitaní kanalizaci jsou více než trojnásobné. Celkov 
musíme u gravitaní kanalizace poítat s o 50 % vtšími investiními náklady. Naopak 
provozní náklady na maloprofilovou kanalizaci jsou více než dvojnásobné, což zpsobuje 
pedevším asté ištní kanalizace a odkalování septiku. 
Pro poteby analýzy byl vytvoen návrh gravitaní kanalizace v místní ásti Chlum. V síti 
bylo dohromady navrženo 66 kanalizaních šachet. Poet kanalizaních pípojek je stejný 
jako u kanalizace maloprofilové, avšak na každé je osazena revizní šachtice. Interval ištní 
gravitaní kanalizace byl zvolen 5 let. Jednotlivé délky, dimenze a materiál gravitaní 










Tab.6-Dimenze, délky a materiál potrubí gravitaní kanalizace 
Využití malo-profilové kanalizace pro odvádní odpadních vod z obcí do 500 EO   Jan Žáek 





Tab.7-Investiní a provozní náklady maloprofilové kanalizace 
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Tab.8-Investiní a provozní náklady gravitaní kanalizace 
 
Ceny zemních prací a šachet byly pevzaty z prmrných cen dopravní a technické 
infrastruktury, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2012. [26] Ceny PVC 
potrubí byly odeteny z ceníku firmy PIPELIFE. [27] Ceny septiku poskytl ceník firmy 
AQUA-CONTACT. [28] Orientaní ceník pro provozní náklady byl využit ze stránek firmy 
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5  ZÁVR 
Bakaláská práce shrnuje všechny dostupné zpsoby odvádní odpadních vod a zamuje se 
pedevším na maloprofilovou kanalizaci. Jako první popisuje systémy gravitaní, v eské 
republice nejastjší zpsob odkanalizování, zásady jejich návrhu a jejich nejdležitjší 
objekty na síti. Dále navazuje popisem alternativních kanalizaních systém, které 
v posledních desetiletích našly uplatnní v nkolika obcích v R a pomohly tak odkanalizovat 
území, kde by to gravitaními systémy nešlo.  
Novou alternativou do budoucnosti by se mohly stát maloprofilové kanalizace, pokud by to 
bylo normativn povoleno. V obcích s nízkou hustotou zalidnní a rozptýlenou zástavbou (ve 
velké vtšin pípad se jedná o obce do 500 EO) není asto zapotebí ešit odvádní 
dešových vod, a tak se odvádjí pouze vody splaškové. V návrhu odkanalizování místní ásti 
Chlum lze vidt, že DN 100 je pro odvádní splaškových vod více než dostatený a použití 
DN 250, což je minimální dimenze pro gravitaní odvádní odpadních vod, by bylo zcela 
zbytené. Dležitou souástí maloprofilových systém jsou septiky, na nichž v podstat záleží 
funkce celého systému. Esenciální pro správnou funkci septiku je ukáznnost obyvatelstva, 
kteí nevypouští zakázané látky do septiku a jeho pravidelné odkalování. Z hrubé finanní 
analýzy mžeme vyíst nkolik dležitých poznatk. Investiní náklady maloprofilové 
kanalizace jsou podstatn nižší oproti kanalizaci gravitaní, ale kvli zajištní životnosti 
systému rostou provozní náklady. V celkovém mítku 60 let však stále vychází 
maloprofilová kanalizace finann výhodnji, a to jsou srovnávány pouze náklady stokové 
sít. Levnji by vyšla i technologie OV, u maloprofilové kanalizace je také možnost využití 
vegetaního ištní.  
Lze odvodit, že v eské republice by maloprofilová kanalizace našla své uplatnní, zprvu je 
však nutné tento systém povolit. Zpsobem, jak ukázat jeho funknost, by mohl být nap. 
pilotní projekt. Pak už jen záleží na investorech, provozovatelích sítí a projektantech, zda se 
maloprofilové kanalizaní systémy budou navrhovat. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL 
BSK5 = biochemická spoteba kyslíku za pt dní [mg/l] 
CHSK = chemická spoteba kyslíku [mg/l] 
Ncelk = celkové množství dusíku [mg/l] 
N-NH4 = amoniakální dusík [mg/l] 
Pcelk = celkové množství fosforu [mg/l] 
NL= nerozpuštné látky [mg/l] 
PO = poet obyvatel [-] 
qsp = specifické množství odpadní vody [l/os/den] 
kh = souinitel hodinové nerovnomrnosti [-] 
kd = koeficient denní nerovnomrnosti [-] 
kmin = souinitel minimální hodinové nerovnomrnosti [-] 
QB = množství balastních vod [m3/h] 
Qmax = maximální prtok odpadních vod [l/s] 
Qkap = kapacitní prtok odpadních vod [l/s] 
Q24,0 = prmrný denní prtok od obyvatelstva [m3/d] 
Qd,0 = maximální denní prtok od obyvatelstva [m3/d] 
Qh,0 = maximální hodinový prtok od obyvatelstva [m3/h] 
Qmin,0 = minimální prtok od obyvatelstva [m3/h] 
DN = jmenovitá svtlost potrubí [mm] 
Li = délka [mm] 
J = sklon [‰] 
Ti = as dotoku [min] 
V = prtoková rychlost [m/s] 
Fr = Froudovo kritérium [-] 
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PE = polyethylen 
HDPE = vysokohustotní polyethylen 
PVC = polyvinylchlorid 
OV = istírna odpadních vod 
EO = ekvivalentní obyvatel 
H2 = vodík 
CO2 = oxid uhliitý 
CH4 = methan 
H2S = sulfan 
NH3 = amoniak 
STEDS = Septic Tank Effluent Disposal Scheme 
SDGS =  Small Diameter Gravity Sewer 
STEPS = Septic Tank Effluent Pump Scheme 
DJ = domovní erpací jímka 
R = eská republika 
SÚ = eský statistický úad 
SMP = systém mechanického pedištní 
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Bachelor thesis summarizes all available ways of conveying wastewater and focuses primarily 
on small diameter gravity sewerage system. Firstly, the conventional sewerage system is 
described, the most common way of draining sewage in Czech Republic, principles of their 
design and their most important objects in system.  Followed by a description of alternative 
sewer systems, which in recent decades have found application in several municipalities in the 
country and thus helped to convey wastewater from territory where it was not gravitationally 
possible. 
A new alternative in the future could become small diameter sewers if it were normatively 
allowed. In communities with low population density and sparse housing development (in the 
vast majority of cases these are represented by municipalities up to 500 PT) is often not 
needed to solve the drainage of rain water, and thus divert sewage water only. It is obvious 
that in the design of the local sewerage Chlum that DN 100 is for discharging sewage more 
than adequate and the use of DN 250, which is the minimum dimension for gravitational 
sewage disposal, would be completely useless. An important part of small-diameter systems, 
septic tanks, on which depends the function of whole system. Essential for the proper function 
of a septic tank is a discipline of the population who does not discharge prohibited substances 
into the septic tank and regular desludging. We can see several important findings in the gross 
financial analysis. Investment costs of small diameter drains are significantly lower compared 
to the gravity sewer system, but in order to ensure the service life of small diameter gravity 
sewerage system there is a rise of operating costs. However the small diameter gravity sewers 
are still financially profitable after sixty years of service life and there is only comparison 
between the costs of the sewer network. The costs technology of wastewater treatment plant 
would also be smaller and there is also possibility of use of vegetable wastewater plant. 
It is evident that small diameter gravity sewerage system could find its place in the Czech 
Republic, but at first it is necessary to enable this system. Way to show its functionality could 
be eg. a pilot project. Then it just depends on investors, operators and network designers, if 
small diameter gravity sewerage systems will be designed. 
 
